PHAÙP TÖØ BI THUÛY SAÙM

**QUYEÅN TRUNG**

Taát caû chö Phaät vì thöông xoùt chuùng sinh môùi noùi phaùp Ñaïo Traøng Thuûy Saùm. Ngaøy nay chuùng con xin kính leã chö Phaät.

Nam-moâ Tyø-loâ-giaù-na Phaät.

Nam-moâ Boån Sö Thích-ca Maâu-ni Phaät. Nam-moâ A-di-ñaø Phaät.

Nam-moâ Di-laëc Phaät.

Nam-moâ Long Chuûng Thöôïng Toân Vöông Phaät. Nam-moâ Long Töï Taïi Vöông Phaät.

Nam-moâ Baûo Thaéng Phaät.

Nam-moâ Giaùc Hoa Ñònh Töï Taïi Vöông Phaät. Nam-moâ Ca-sa Traøng Phaät.

Nam-moâ Sö Töû Hoáng Phaät. Nam-moâ Vaên-thuø-sö-lôïi Boà-taùt. Nam-moâ Phoå Hieàn Boà-taùt.

Nam-moâ Ñaïi Theá Chí Boà-taùt. Nam-moâ Ñòa Taïng Vöông Boà-taùt.

Nam-moâ Ñaïi Trang Nghieâm Boà-taùt. Nam-moâ Quaùn Töï Taïi Boà-taùt.

Ñaûnh leã chö Phaät roài, keá laïi saùm hoái. Ñeán nay thaân taâm chuùng con ñöôïc yeân tònh, trong khoâng bò phieàn naõo doái gaït, ngoaøi khoâng bò chöôùng naïn ngaên trôû, chaùnh laø luùc sinh thieän dieät aùc, laïi phaûi thöïc haønh boán moùn quaùn haïnh, ñeå laøm phöông tieän döùt toäi.

Boán moùn quaùn haïnh laø:

1. Quan saùt nhaân duyeân.
2. Quan saùt quaû baùo.
3. Quan saùt thaân mình.
4. Quan saùt thaân Nhö Lai.

Thöù nhaát quan saùt nhaân duyeân: bieát mình coù toäi, do voâ minh suy nghó xaèng baäy, khoâng söùc chaùnh quaùn, khoâng bieát toäi loãi, xa lìa baïn toát, xa lìa chö Phaät, Boà-taùt, theo doãi ñöôøng ma loái hieåm, nhö caù nuoát caâu khoâng bieát tai hoïa, nhö taèm laøm keùn töï raøng buoäc mình, nhö con thieâu thaân ñaâm ñaàu vaøo löûa töï thieâu ñoát mình, do nhaân duyeân aáy khoâng theå giaûi thoaùt.

Thöù hai, quan saùt quaû baùo: vì nhöõng aùc nghieäp neân phaûi luaân chuyeån maõi trong ba ñôøi (quaù khöù, hieän taïi, vò lai) chòu quaû khoå voâ cuøng, chìm ñaém trong ñeâm daøi, bieån lôùn, bò luõ quyû La-saùt phieàn naõo aên thòt, söï sinh töû sau naày meânh mang khoâng bôø beán. Duø cho phöôùc baùo ñöôïc laøm ñeán baäc Chuyeån luaân Thaùnh vöông, thoáng trò caû boán chaâu thieân haï, bay ñi töï taïi, ñaày ñuû baûy loaïi chaâu baùu, sau khi cheát cuõng khoâng khoûi ñöôøng aùc, duø ñöôïc höôûng quaû baùo treân coõi Töù khoâng thieân, cao nhaát trong ba coõi nhöng ñeán khi phöôùc baùo heát roài, coøn phaûi trôû laïi laøm truøng trong yeám traâu, huoáng chi nhöõng keû khoâng phöôùc ñöùc gì laïi giaûi ñaõi khoâng sieâng naêng saùm hoái. Theá chaúng khaùc chi oâm ñaù gieo mình xuoáng vöïc saâu, khoù mong ra khoûi.

Thöù ba quan saùt thaân ta: tuy coù chaùnh nhaân giaùc taùnh, nhöng bò phieàn naõo haéc aùm che laáp, khoâng coù söùc lieãu nhaân, thaønh ra baûn taùnh voán saùng suoát kia, khoâng toû roõ ñöôïc. Ngaøy nay caàn phaûi phaùt taâm thuø thaéng phaù tan maøn voâ minh, deïp heát chöôùng ngaïi ñieân ñaûo, dieät tröø nguyeân nhaân hö nguïy cuûa sinh töû, laøm saùng toû trí tueä saùng suoát cuûa Nhö Lai, gaây döïng quaû Nieát baøn voâ thöôïng.

Thöù tö, quan saùt thaân Nhö Lai: voâ vi tòch chieáu, xa boán caáu baët traêm loãi, ñaày ñuû caùc ñöùc traïm nhieân thöôøng truù, duø phöông tieän vaøo dieät ñoä, nhöng loøng töø bi cöùu vôùt chuùng sinh khoâng heà taïm nghæ.

Khôûi taâm quan saùt nhö theá, töùc laø beán laønh ñeå dieät tröø toäi loãi, laø haïnh coát yeáu ñeå tröø nghieäp chöôùng. Vì vaäy ngaøy nay chí thaønh caàu xin saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, chuùng con nuoâi theâm phieàn naõo, ngaøy caøng saâu daøy, caøng naûy nôû, che ñaäy Tueä nhaõn khoâng thaáy ñöôïc leõ chaân thaät hö nguïy, döùt tröø moïi vieäc laønh khoâng cho noái tieáp nhau, khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi khoâng ñöôïc thaáy Phaät, khoâng nghe chaùnh phaùp, khoâng gaëp Thaùnh Taêng, khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi khoâng thaáy ñöôïc nghieäp laønh, nghieäp döõ trong ñôøi quaù khöù, hieän taïi, vò lai vaø phaùp xuaát ly, khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi khoâng ñöôïc ñòa vò toân quyù ôû coõi trôøi, coõi ngöôøi; khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi khoâng ñöôïc sinh vaøo coõi Saéc, coõi Voâ saéc ñeå höôûng phöôùc baùo yeân vui thieàn ñònh; khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi khoâng

ñöôïc pheùp thaàn thoâng töï taïi, bay, ñi, aån, hieän ñeán khaép caùc coõi Phaät trong möôøi phöông ñeå nghe phaùp, khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi khoâng hoïc ñöôïc pheùp quaùn ñeám hôi thôû ñeå taâm khoûi taùn loaïn, pheùp quaùn veà baát tònh ñeå ngaên ngöøa taâm ham muoán, pheùp quaùn veà nhaân duyeân ñeå döùt boû taâm si meâ, khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi khoâng hoïc ñöôïc pheùp Noaõn, Ñaûnh, Nhaãn, Ñeä nhaát, baûy pheùp phöông tieän; khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi, khoâng hoïc ñöôïc nhöõng pheùp Töø, Bi, Hæ, Xaû, Vaên, Tö, Tu, khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï hieåu bieát veà quaùn haïnh cuûa ba moùn khoâng, bình ñaúng, trung ñaïo, khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi khoâng hoïc nhöõng Phaåm trôï ñaïo, Nieäm xöù, Chaùnh caàn, caên löïc vaø Nhö yù tuùc, khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi khoâng hoïc taùm chaùnh ñaïo chæ roõ veà phaàn töôùng; khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï hoïc baûy Giaùc chi khoâng chæ veà hình töôùng, khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi khoâng hoïc ñaïo taùm Giaûi thoaùt chín Khoâng ñònh; khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï hoïc caùc phaùp möôøi Trí, tam Tam- muoäi, khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï hoïc nhöõng pheùp ba Minh, saùu thoâng boán Voâ ngaïi, khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï hoïc nhöõng pheùp saùu Ñoä, boán Ñaúng, taâm khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï hoïc boán nhieáp phaùp ñeå giaùo hoùa khaép chuùng sinh, khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï hoïc boán hoaèng theä, cuûa Ñaïi thöøa taâm, khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï hoïc nhöõng pheùp Thaäp minh; Thaäp haïnh; khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï hoïc pheùp Thaäp hoài höôùng; Thaäp nguyeän; khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï hoïc minh giaûi cuûa caùc ngoâi Sô ñòa, Nhò ñòa, Tam ñòa, Töù ñòa; khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï hoïc nhöõng ñieàu tri kieán cuûa caùc ngoâi Nguõ ñòa, Luïc ñòa, Thaát ñòa; khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï hoïc pheùp song chieáu cuûa caùc ngoâi Baùt ñòa, Cöûu ñòa, Thaäp ñòa; khôûi phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï hoïc nhöõng haïnh tu trong traêm vaïn a taêng kyø kieáp.

Nhöõng chöôùng ngaïi söï tu haønh aáy voâ löôïng voâ bieân, ngaøy nay

chuùng con heát loøng thaønh khaån höôùng leân möôøi phöông chö Phaät, Toân phaùp, Thaùnh chuùng, heát söùc hoå theïn caàu xin saùm hoái, nguyeän ñeàu döùt saïch.

Nguyeän nhôø coâng ñöùc saùm hoái taát caû caùc phieàn naõo laøm trôû ngaïi söï tu haønh, chuùng con ñöôïc thoï sinh töï taïi, khaép nôi khaép choán muoán ôû ñöôïc ôû khoâng bò nghieäp caûm chaát chöùa xoay chuyeån, laïi coøn duøng pheùp thaàn thoâng nhö yù, trong khoaûnh khaéc ñaõ daïo khaép möôøi phöông, vöøa trang nghieâm thanh tònh caùc coõi Phaät, vöøa nhieáp hoùa taát caû chuùng sinh. Nhöõng caûnh giôùi thieàn ñònh raát cao thaâm, cuøng nhöõng söï thaáy bieát cuûa chö Phaät, chuùng con nguyeän hieåu thaáu moät caùch voâ ngaïi, taâm thöôøng bao quaùt taát caû caùc phaùp, töï taïi dieãn noùi khoâng bò nhieãm tröôùc, ñöôïc taâm

töï taïi, khieán nhöõng phieàn naõo ngu doát, keát taäp laâu ñôøi ñeàu ñöôïc döùt haún, khoâng coøn tieáp noái, ñeå chöùng ñöôïc ñaïo Thaùnh voâ laäu saùng choùi nhö maët trôøi.

Phaùt nguyeän roài xin ñem caû thaân maïng kính leã chö Phaät.

Nam-moâ Tyø-loâ-giaù-na Phaät

Nam-moâ Boån Sö Thích-ca Maâu-ni Phaät Nam-moâ A-di-ñaø Phaät

Nam-moâ Di-laëc Phaät

Nam-moâ Long Chuûng Thöôïng Toân Vöông Phaät Nam-moâ Long Töï Taïi Vöông Phaät

Nam-moâ Baûo Thaéng Phaät

Nam-moâ Giaùc Hoa Ñònh Töï Taïi Vöông Phaät Nam-moâ Ca-sa Traøng Phaät

Nam-moâ Sö Töû Hoáng Phaät Nam-moâ Vaên-thuø-sö-lôïi Boà-taùt Nam-moâ Phoå Hieàn Boà-taùt Nam-moâ Ñaïi Theá Chí Boà-taùt

Nam-moâ Ñòa Taïng Vöông Boà-taùt Nam-moâ Ñaïi Trang Nghieâm Boà-taùt Nam-moâ Quaùn Töï Taïi Taïi Boà-taùt

Ñaûnh leã chö Phaät roài, keá ñeán saùm hoái.

Chuùng con v.v… ñaõ löôïc saùm hoái nhöõng phieàn naõo chöôùng, giôø xin theo thöù lôùp saùm hoái nhöõng nghieäp chöôùng. Nghieäp löïc toâ boài caùc neûo, baát cöù choã naøo cuõng bò ñaém nhieãm, khoâng chòu suy nghó ñeå mong caàu giaûi thoaùt, bôûi vaäy neân quaû baùo trong saùu ñöôøng khoâng ñoàng nhau, hình theå moãi loaøi moät khaùc. Theá môùi bieát ñoù do nghieäp löïc gaây ra. Trong möôøi löïc cuûa Phaät, nghieäp löïc saâu thaúm hôn heát.

Keû phaøm phu phaàn nhieàu hay sinh loøng nghi hoaëc. Vì thaáy ôû ñôøi ngöôøi laøm laønh laïi gaëp nhieàu traéc trôû, keû laøm aùc maø ñöôïc moïi söï an hoøa, môùi cho raèng vieäc laønh döõ khoâng coù phaân minh, ngöôøi chaáp nhö theá bôûi khoâng ñaït thaáu lyù saâu xa nghieäp baùo. Kinh noùi coù ba thöù nghieäp baùo: Moät laø hieän baùo, hai laø sinh baùo, ba laø haäu baùo. [Hieän baùo töùc laø trong ñôøi naày laøm vieäc thieän aùc thì ngay thaân naày chòu quaû baùo. Sinh baùo töùc laø trong ñôøi naày laøm vieäc thieän aùc, qua ñôøi sau môùi chòu quaû baùo. Haäu baùo töùc laø trong voâ löôïng kieáp veà quaù khöù ñaõ laøm vieäc thieän aùc, ñeán ñôøi naày hoaëc voâ löôïng kieáp veà sau môùi chòu quaû baùo.

Coøn ngöôøi baây giôø laøm aùc maø gaëp may maén bôûi do nhöõng nghieäp laønh sinh baùo, haäu baùo ñaõ thuaàn thoïc trong kieáp quaù khöù, neân môùi höôûng quaû toát ñeïp. Nhö theá khoâng phaûi trong ñôøi naày laøm aùc maø ñöôïc quaû baùo toát. Nhöõng ngöôøi baây giôø laøm laønh laïi bò khoå sôû, do nhöõng nghieäp aùc sinh baùo, haäu baùo ñaõ thuaàn thoïc trong kieáp quaù khöù, neân nhöõng maàm thieän ngaøy nay söùc yeáu khoâng theå ngaên deïp nhöõng nghieäp aùc aáy, neân phaûi chòu quaû khoå.

Ñaâu phaûi trong ñôøi naày laøm laønh maø chòu aùc baùo. Laïi thaáy trong ñôøi nhöõng keû laøm laønh, ñöôïc ngöôøi ngôïi khen kính troïng, neân bieát ngaøy sau aét ñöôïc höôûng quaû vui söôùng. Chuùng ta veà quaù khöù ñaõ coù nhöõng nghieäp aùc nhö theá, neân chö Phaät Boà-taùt daïy phaûi gaàn guõi baïn laønh, cuøng laøm pheùp saùm hoái. Gaëp ñöôïc baäc Thieän tri thöùc laø ñieàu lôïi lôùn cho söï tu haønh ñaéc ñaïo. Vì theá ngaøy nay chuùng con xin chí thaønh quy y Phaät.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, chuùng con chaát chöùa nghieäp aùc nhieàu nhö caùt soâng Haèng, gaây toäi loãi ñaày caû ñaïi ñòa, heát boû thaân naày laïi thoï thaân khaùc, khoâng hay khoâng bieát, hoaëc phaïm toäi nguõ nghòch saâu daày, troùi buoäc naëng neà gaây neân toäi Voâ giaùn, hoaëc gaây neân toäi Xieån-ñeà taïo thaønh nghieäp boû maát caên laønh, khinh cheâ lôøi Phaät daïy taïo thaønh nghieäp baùng boå kinh ñieån Ñaïi thöøa, phaù dieät Tam baûo taïo thaønh nghieäp huûy hoaïi chaùnh phaùp, khoâng tin toäi phöôùc taïo thaønh nghieäp thaäp aùc, hieåu laàm chaân lyù laøm traùi chaùnh phaùp taïo thaønh nghieäp si meâ, baát hieáu cha meï taïo thaønh nghieäp ngang traùi, khinh maïn sö tröôûng taïo thaønh nghieäp khoâng kính leã, thaát tín baïn beø taïo thaønh nghieäp baát nghóa, phaïm toäi töù troïng baùt troïng taïo thaønh nghieäp laøm trôû ngaïi Thaùnh ñaïo, huûy phaïm naêm ñieàu raên caám thaønh nghieäp phaù giôùi baùt quan trai, phaïm nguõ thieân thaát tuï, thaønh nghieäp nhieàu phaïm giôùi, phaïm giôùi Öu-baø-taéc taïo thaønh nghieäp khinh troïng caáu, hoaëc gaây ra nghieäp thoï giôùi Boà-taùt maø khoâng ñöôïc thanh tònh, nhö thuyeát tu haønh, hoaëc gaây ra nghieäp tröôùc khi thoï giôùi, sau khi thoï giôùi laøm nhieãm oâ phaïm haïnh. Moãi thaùng khoâng aên chay saùu ngaøy thaønh nghieäp giaûi ñaõi, moãi naêm khoâng aên chay luoân ba thaùng thaønh nghieäp tu khoâng thöôøng, khoâng giöõ gìn ba ngaøn uy nghi thaønh nghieäp khoâng ñuùng giôùi phaùp, khoâng giöõ gìn taùm vaïn luaät nghi thaønh nghieäp vi teá toäi, hoaëc gaây ra nghieäp khoâng tu thaân giôùi, taâm tueä, hoaëc gaây neân nghieäp taùm, ngaøy vöôïng xuaân thu taïo caùc toäi loãi, hoaëc gaây neân nghieäp laøm möôøi saùu moùn aùc luaät nghi hoaëc gaây neân nghieäp ñoái vôùi chuùng sinh khoâng loøng thöông xoùt, gaây neân nghieäp khoâng laân maãn khoâng cöùu giuùp, oâm loøng ñoá kî thaønh ra nghieäp khoâng cöùu ñoä moïi loaøi, coøn coù choã oaùn thaân thaønh ra nghieäp khoâng bình ñaúng, say ñaém naêm duïc thaønh ra nghieäp khoâng nhaøm

lìa, hoaëc vì côm aùo, vöôøn röøng, ao hoà, thaønh ra nghieäp phoùng ñaõng, daâm daät, hoaëc vì tuoåi treû phoùng tuùng duïc tình taïo caùc toäi loãi, hoaëc taïo nghieäp laønh höõu laäu ñeå hoài höôùng caàu sinh trong ba coõi taïo thaønh nghieäp ngaên ngaïi phaùp xuaát theá.

Nhöõng toäi loãi aáy voâ löôïng voâ bieân, ngaøy nay chuùng con höôùng veà möôøi phöông chö Phaät, Toân phaùp, Thaùnh chuùng xin giaûi baøy saùm hoái.

Nhôø phöôùc laønh saùm hoái caùc toäi loãi voâ minh, aùc nghieäp döùt saïch, ñöôïc sinh phöôùc laønh, nguyeän chuùng con ñôøi ñôøi kieáp kieáp dieät ñöôïc toäi nguõ nghòch, tröø hoaëc nghieäp xieån-ñeà. Taát caû nghieäp aùc vöøa naëng vöøa nheï, töø nay trôû ñi cho ñeán khi thaønh Phaät theà khoâng daùm phaïm. Chuùng con nguyeän thöôøng chaêm lo tu taäp nhöõng thieän phaùp xuaát theá thanh tònh, chuyeân trì giôùi luaät tinh nghieâm, giöõ gìn uy nghi nhö ngöôøi qua bieån meán tieác phao noåi. Nhöõng phaùp saùu Ñoä, boán Ñaúng taâm (töø, bi, hyû, xaû), thöôøng neâu tröôùc caû muoân haïnh, nhöõng phaåm Giôùi, Ñònh, Tueä caøng theâm saùng toû, mau thaønh töïu ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, möôøi Löïc, boán Voâ uùy, ba nieäm ñaïi bi, dieäu trí thöôøng laïc, taùm moùn töï taïi cuûa Ñöùc Nhö Lai. Chuùng con… nguyeän quy y chö Phaät, xin ruû loøng töø bi hoä nieäm.

Tröôùc chuùng con ñaõ saùm hoái chung caû caùc nghieäp, nay laïi xin theo thöù lôùp saùm hoái rieâng töøng toäi moät. Nhöõng toäi loãi aáy hoaëc chung (toäi do ba nghieäp gaây ra) hoaëc rieâng (toäi do moät trong saùu caên gaây ra) hoaëc to (toäi do thaân gaây ra), hoaëc nhoû (toäi do yù gaây ra), hoaëc nheï (toäi do voâ taâm gaây ra), hoaëc naëng (toäi do söï coá yù gaây ra), hoaëc noùi (thöù toäi ai cuõng bieát) hoaëc khoâng noùi (toäi do moät mình mình laøm, moät mình mình bieát), coù töøng phaåm loaïi chuùng con nguyeän ñeàu döùt heát. saùm hoái rieâng töøng toäi. Tröôùc saùm hoái ba nghieäp cuûa thaân, sau saùm hoái boán nghieäp cuûa mieäng, coøn laïi nhöõng nghieäp chöôùng khaùc, laàn löôït xin cuùi ñaàu saùm hoái taát caû. Ba nghieäp cuûa thaân, thöù nhaát laø nghieäp gieát haïi, nhö kinh ñaõ noùi: Dung thöù keû khaùc nhö dung thöù mình, chôù gieát chôù ñaùnh. Vì loaøi caàm thuù cuõng bieát baûo toàn thaân maïng sôï cheát nhö mình. Neáu tìm xeùt kyõ thì caùc chuùng sinh töø voâ thæ ñeán nay, hoaëc ñaõ laø cha meï, hoaëc ñaõ laø baø con quyeán thuoäc, nhöng bôûi nhaân duyeân nghieäp baùo, neân phaûi luaân hoài saùu neûo, ra vaøo ñöôøng sinh töû, thay hình ñoåi daïng khoâng coøn nhaän bieát laãn nhau. Nay chuùng ta nhaãn taâm gieát haïi aên thòt, nhö theá raát toån haïi loøng Töø Bi. Vì theá Phaät daïy: Giaû söû ñöôïc aên caùc moùn rau quaû coøn töôûng nhö trong ñôøi ñoùi khaùt phaûi aên thòt con, huoáng laø aên caù thòt. Phaät laïi daïy: Vì lôïi gieát chuùng sinh, laáy tieàn mua thòt caù, caû hai ñeàu laø aùc nghieäp, sau cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc reân sieát. Vì theá neân bieát gieát haïi loaøi vaät vaø laáy

thòt aên, toäi saâu nhö soâng bieån, naëng nhö goø nuùi. Song töø voâ thæ ñeán nay, chuùng con vì khoâng ñöôïc gaëp baïn laønh neân môùi taïo nhöõng nghieäp aáy. Kinh daïy: Toäi gieát haïi thöôøng laøm chuùng sinh ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaõ quyû ñeå chòu khoå baùo. Neáu ñaàu thai trong loaøi suùc sinh phaûi chòu laøm thaân huøm, beo, choù soùi, boà caét, hoaëc laøm thaân raén ñoäc, reát ñoäc, oâm loøng hieåm aùc, hoaëc laøm thaân höôu nai, thoû, beo, luoân luoân sôï haõi. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi, maéc phaûi hai thöù quaû baùo: moät laø nhieàu beänh, hai laø cheát yeåu.

Söï gieát haïi loaøi vaät aên thòt, ñaõ gaây bieát bao aùc baùo nhö theá, ngaøy nay chuùng con chí thaønh caàu xin saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, khi coù taâm thöùc naày, thöôøng oâm loøng thaâm ñoäc, khoâng daï xoùt thöông, hoaëc vì tham lam maø gieát, hoaëc vì giaän döõ si meâ khinh maïn maø gieát, hoaëc duøng phöông tieän ñoäc aùc maø gieát, hoaëc theà gieát, nguyeàn gieát, duøng phuø chuù gieát v.v… hoaëc phaù hoà thaùo nöôùc, thieâu ñoát nuùi röøng, saên baén chaøi löôùi, hoaëc nhaân khi gioù phoùng löûa, hoaëc thaû chim saên, choù saên laøm naõo haïi taát caû moïi loaøi. Nhöõng toäi nhö theá ngaøy nay chuùng con ñeàu xin saùm hoái. Hoaëc duøng caïm baãy haàm hoá, caâu lieâm kích, cung noû baén gieát nhöõng loaøi chim bay, thuù chaïy, hoaëc duøng löôùi raäp, thaû caâu ñeå ñôm baét nhöõng loaøi döôùi nöôùc laøm cho taát caû nhöõng gioáng ôû nöôùc: caù, ba ba, traïch, doïp, oác, toâm, heán… ôû maët ñaát, ôû treân khoâng chaúng coøn choã naøo troán nuùp; hoaëc nuoâi gaø, heo, traâu, deâ, choù, ngoãng, vòt ñeå töï mình gieát aên, hoaëc möôïn ngöôøi laøm thòt, khieán tieáng keâu thöông cuûa chuùng chöa döùt maø loâng caùnh ñaõ rôi ruïng, mai vaåy ñaõ tan naùt, ñaàu moät nôi thaân moät ngaû, xöông thòt tieâu tan, loät, xeù, moå, caét, ñoát, thui naáu, nöôùng ñau ñôùn bieát döôøng naøo.

Than oâi! YÛ söùc maïnh gieát haïi loaøi voâ toäi aên thòt, chæ söôùng mieäng moät luùc, ñöôïc chuùt vò ngon, baát quaù vì ba taác löôõi maø phaûi mang laáy toäi baùo kieáp kieáp ñôøi ñôøi. Nhöõng toäi aùc nhö theá, ngaøy nay chuùng con xin chí thaønh saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay hoaëc khôûi binh ñaùnh nhau, giao tranh nôi bieân tröôøng, hai beân giaùp maët, gieát haïi laãn nhau, hoaëc töï mình gieát, hoaëc sai ngöôøi gieát, hoaëc nghe ai gieát sinh taâm vui möøng, hoaëc taäp laøm ngheà moå heo, boø, ñi laøm thòt möôùn, xeû naáu thaân maïng loaøi vaät, gaây nhieàu vieäc baát nhaãn, hoaëc giaän döõ khoa maùc muùa dao, hoaëc cheùm, hoaëc ñaâm, hoaëc xoâ xuoáng haàm hoá, hoaëc nhaän chìm döôùi nöôùc, hoaëc laáp hang phaù oå, hoaëc laáy ñaát ñaù ngaên laáp, hoaëc duøng xe, ngöïa laên caùn daøy ñaïp taát caû chuùng sinh. Nhöõng toäi nhö theá voâ löôïng voâ bieân, ngaøy nay chuùng con ñeàu xin giaõi baøy saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay: hoaëc phaù thai, ñaïp tröùng, duøng truøng ñoäc,

thuoác ñoäc gieát haïi chuùng sinh, hoaëc khai khaån ñaát caùt, troàng caáy vöôøn ruoäng, nuoâi taèm, öôm keùn, gieát haïi caøng nhieàu, hoaëc ñaäp ñuoåi ruoài muoãi, nhaèn caén chí raän, hoaëc ñoát raùc dô baån, khai thaùo ngoøi raõnh gieát haïi loaøi vaät, hoaëc aên traùi caây, duøng thoùc gaïo, rau döa, phaûi gieát caøn chuùng sinh; hoaëc ñoát cuûi thaép ñeøn ñuoác, thieâu cheát caùc loaøi coân truøng hoaëc laáy töông daám khoâng khuaáy ñoäng treân maët, hoaëc ñoå nöôùc soâi laøm cheát saâu kieán, cho ñeán nhöõng khi ñi, ñöùng, naèm, ngoài cuõng thöôøng gieát haïi chuùng sinh nhoû nhít bay treân khoâng baùm döôùi ñaát. Bôûi phaøm phu taâm thöùc toái taêm khoâng hay bieát môùi phaïm phaûi caùc toäi, ngaøy nay ñeàu xin giaûi baøy saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, ñoái vôùi chuùng sinh, hoaëc duøng roi, gaäy, goâng, xieàng, hoaëc duøng kìm keïp tra khaûo, ñaùnh vaät thoi ñaïp, laáy daây troùi buoäc giam cuøm, tuyeät haún côm nöôùc, duøng nhöõng caùch ñoäc aùc laøm khoå naõo chuùng sinh, ngaøy nay chí thaønh höôùng veà möôøi phöông chö Phaät, Toân phaùp, Thaùnh chuùng, caàu xin saùm hoái.

Nguyeän nhôø coâng ñöùc saùm hoái nhöõng toäi gieát haïi aáy, chuùng con ñôøi ñôøi kieáp kieáp ñöôïc thaân hình beàn chaéc nhö kim cöông, soáng laâu voâ cuøng, xa lìa oaùn gheùt, khoâng coøn nghó ñeán nhöõng vieäc gieát haïi. Ñoái vôùi chuùng sinh coi nhö con moät. Neáu thaáy bò tai naïn nguy caáp thì tröôùc tuøy phöông tieän giaûi cöùu, khoâng laãn tieác thaân maïng, roài sau môùi ñem chaùnh phaùp nhieäm maàu noùi cho, khieán chuùng sinh thaáy hình thaáy boùng ñeàu ñöôïc an vui, nghe teân nghe tieáng lieàn heát sôï haõi. Vì theá ngaøy nay, chuùng con xin cuùi ñaàu quy y theo Phaät.

Nam-moâ Tyø-loâ-giaù-na Phaät.

Nam-moâ Boån Sö Thích-ca Maâu-ni Phaät. Nam-moâ A-di-ñaø Phaät.

Nam-moâ Di-laëc Phaät.

Nam-moâ Long Chuûng Thöôïng Toân Vöông Phaät. Nam-moâ Long Töï Taïi Vöông Phaät.

Nam-moâ Baûo Thaéng Phaät.

Nam-moâ Giaùc Hoa Ñònh Töï Taïi Vöông Phaät. Nam-moâ Ca-sa Traøng Phaät.

Nam-moâ Sö Töû Hoáng Phaät. Nam-moâ Vaên-thuø-sö-lôïi Boà-Taùt. Nam-moâ Phoå Hieàn Boà-Taùt.

Nam-moâ Ñaïi Theá Chí Boà-Taùt. Nam-moâ Ñòa Taïng Vöông Boà-Taùt.

Nam-moâ Ñaïi Trang Nghieâm Boà-Taùt. Nam-moâ Quaùn Töï Taïi Boà-Taùt.

Ñaûnh leã chö Phaät roài, keá ñeán saùm hoái nghieäp troäm cöôùp. Trong kinh noùi: Vaät cuûa ngöôøi khaùc thì ngöôøi ñoù giöõ. Duø moät laù rau, coïng coû maø hoï khoâng cho cuõng khoâng ñöôïc laáy, huoáng chi troäm cöôùp. Nhöng vì chuùng sinh chæ thaáy lôïi tröôùc maét neân laáy moät caùch traùi ñaïo, ñeán noãi sau naày phaûi chòu tai öông. Bôûi vaäy kinh noùi: Toäi troäm cöôùp laøm chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaõ quyû, chòu voâ cuøng. Neáu ñaàu thai trong ñöôøng suùc sinh, phaûi chòu laøm thaân traâu, ngöïa, la, löøa, laïc ñaø v.v… ñem thaân maùu thòt cuûa mình traû nôï kieáp tröôùc cho ngöôøi. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi, phaûi chòu laøm thaân toâi moïi keû khaùc, aùo khoâng ñuû che thaân, côm aên khoâng ñuû böõa, baàn cuøng khoán khoå, leõ soáng cuûa con ngöôøi haàu nhö khoâng coøn gì nöõa.

Söï troäm cöôùp ñaõ coù khoå baùo nhö theá, ngaøy nay chuùng con chí thaønh caàu xin saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, chuùng con hoaëc troäm tieàn taøi, baûo vaät keû khaùc, hoaëc caàm dao cöôõng ñoaït, hoaëc töï mình xoâng ñeán böùc ngöôøi laáy cuûa, hoaëc yû quyeàn nöông vaøo theá löïc, duøng keøm to keïp lôùn eùp cheá oan ngöôøi löông thieän, hoaëc thaâu tieàn ñuùt loùt cuûa boïn gian, ñaùnh khaûo ngöôøi ngay buoäc cho laø taø vaïy, vì nhöõng nguyeân nhaân aáy khieán hoï sa vaøo löôùi phaùp luaät, hoaëc aên tieàn cuûa keû döôùi ñeå dung tuùng hoï laøm baäy, hoaëc laáy cuûa coâng laøm lôïi rieâng, laáy cuûa rieâng laøm vieäc coâng, laøm toån haïi ngöôøi kia ñeå ñem lôïi cho ngöôøi naày, laøm toån haïi ngöôøi naày ñeå ñem lôïi cho ngöôøi kia, laáy bôùt cuûa keû khaùc ñeå laøm lôïi cho mình, mieäng hay noùi boá thí maø taâm thì boûn seûn, aên caép thueá ruoäng thueá chôï, troán thueá ñoø aûi, bôùt cuûa coâng ñeå duøng vaøo vieäc rieâng, giaáu söu dòch ñeå sai laøm vieäc mình. Nhöõng toäi nhö theá ngaøy nay ñeàu xin saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, hoaëc nhöõng vaät cuûa Phaät, Phaùp, Taêng khoâng cho maø laáy, hoaëc vaät thuoäc veà kinh töôïng hoaëc vaät duøng ñeå caát chuøa xaây thaùp, hoaëc vaät duøng ñeå cuùng döôøng Thöôøng truï Taêng hay chö Taêng taïi chuøa, hoaëc troäm cöôùp laáy laàm, caäy theá khoâng traû laïi, hoaëc töï mình vay möôïn, hoaëc cho ngöôøi khaùc vay möôïn, hoaëc ñoåi chaùc vay möôïn maø queân soùt, hoaëc ñem cuûa Tam baûo duøng khoâng phaûi choã, tieâu pha laõng phí, hoaëc laáy nhöõng vaät nhö thoùc, gaïo, cuûi, raùc, muoái, ñaäu, töông, daám, rau döa, hoa, quaû, tieàn, vaûi, tre, goã, luïa laø, phan loïng, höông hoa, Duø ñeøn, tuøy yù töï mình laáy duøng hay cho ngöôøi khaùc duøng, hoaëc trích hoa quaû cuùng Phaät, hay duøng ñoà vaät chuùng Taêng, hoaëc laáy cuûa Tam baûo laøm

cuûa rieâng mình. Nhöõng toäi nhö theá voâ löôïng voâ bieân, ngaøy nay chuùng con hoå theïn ñeàu xin saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, hoaëc choã baïn beø qua laïi sö taêng ñoàng hoïc hay cha meï anh em, baø con quyeán thuoäc cuøng ôû chung nhau maø traêm moùn caàn duøng löøa doái gaït gaãm nhau, hoaëc ñoái xoùm gieàng gaàn guõi dôøi raøo, xeâ töôøng, xaâm laán ñaát nhaø ngöôøi khaùc, ñoåi moác, thay neâu, cöôùp giöït tieàn cuûa, bao chieám ruoäng vöôøn, möôïn tieáng vieäc coâng ñeå laøm lôïi rieâng, sang ñoaït haøng quaùn raãy baùi cuûa ngöôøi. Nhöõng toäi nhö theá, ngaøy nay ñeàu xin saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, hoaëc ñaùnh phaù thaønh aáp, ñoát laøng phaù daäu (haøng raøo) buoân baùn löông daân, duï doã toâi tôù cuûa ngöôøi, hoaëc aùp cheá oan nhöõng keû voâ toäi, hoaëc bò ñaâm cheùm maùu rôi thòt naùt, thaân bò ñaøy aûi, gia saûn tan naùt, coát nhuïc chia lìa, moãi ngöôøi moät coõi, soáng cheát caùch tuyeät. Nhöõng toäi nhö theá voâ löôïng voâ bieân, ngaøy nay ñeàu xin saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, buoân baùn haøng hoùa, laäp quaùn ñoåi chaùc ñoà vaät, duøng caân non, ñaáu nhoû, giaûm bôùt thöôùc taác, xeùn laán phaân thuø, löôøng gaït töøng ly, ñem cuûa xaáu ñoåi cuûa toát, ñem thöù ngaén ñoåi thöù daøi, giaû doái traêm chieàu ñeå mong caàu chuùt lôïi. Nhöõng toäi nhö theá, ngaøy nay chuùng con ñeàu xin saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, hoaëc khoeùt vaùch ñaøo töôøng, chaän ñöôøng cöôùp ñoaït, hoaëc troán nôï, xeùn bôùt taøi lôïi, hoaëc phuï tình traùi heïn, ngoaøi maët löøa doái, trong loøng möu toan, hoaëc cöôùp giöït traùi ñaïo, ñoà vaät cuûa quyû thaàn, caàm thuù, chuùng sinh, hoaëc möôïn côù coi queû coi töôùng ñeå gaït laáy taøi saûn cuûa ngöôøi, nhö theá cho ñeán ñem lôïi caàu lôïi, caàu moät caùch voâ ñaïo, caàu moät caùch tham lam, khoâng bieát chaùn, khoâng bieát ñuû. Nhöõng toäi nhö theá voâ löôïng voâ bieân, khoâng theå noùi heát, ngaøy nay chuùng con chí thaønh, höôùng veà möôøi phöông chö Phaät, Toân phaùp, Thaùnh chuùng ñeàu xin saùm hoái.

Nguyeän do coâng ñöùc saùm hoái nhöõng toäi troäm cöôùp aáy, chuùng con ñôøi ñôøi kieáp kieáp ñöôïc ngoïc nhö yù thöôøng xuaát sinh baûy moùn traân baûo, y phuïc cöïc ñeïp, ñoà aên ñuû vò, ñuû caùc thöù thuoác men, tuøy yù muoán vaät chi töùc coù lieàn vaät aáy, laïi nguyeän cho taát caû chuùng sinh khoâng ai coøn töôûng ñeán söï troäm cöôùp, ít ham muoán, bieát vöøa ñuû, khoâng ñaém nhieãm, thöôøng vui loøng boá thí, thöïc haønh ñaïo cöùu teá, boû ñaàu, maét, tuûy, naõo nhö ñaõ boû ñôøm daõi, ñeå mong thaønh töïu Boá thí ba-la-maät.

Keá ñeán chuùng con… xin saùm hoái toäi tham aùi. Trong kinh noùi: Chæ vì tham duïc neân bò giam haõm trong nguïc si meâ, chìm ñaém trong voøng sinh töû, khoâng bieát loái ra. Chuùng sinh vì say ñaém naêm duïc, neân töø xöa

tôùi nay bò löu chuyeån maõi trong ñöôøng sinh töû. Giaù cöù laáy xöông taát caû chuùng sinh trong muoân ngaøn kieáp chaát ñoáng laïi thì baèng nuùi Tyø Phuù la ôû thaønh Vöông xaù, söõa meï cho buù nhieàu nhö nöôùc boán bieån, maùu huyeát trong mình chaûy ra coøn hôn theá nöõa, nöôùc maét cha meï, anh em, baø con quyeán thuoäc thöông khoùc khi laâm chung cuõng nhieàu nhö nöôùc boán bieån. Vì theá neân noùi: coøn tham aùi thì coøn sinh töû, heát tham aùi thì sinh töû dieät. Theá môùi bieát tham aùi laø goác sinh töû, trong kinh noùi: Toäi daâm duïc hay khieán chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, chòu khoå voâ cuøng. Neáu ôû trong loaøi suùc sinh phaûi laøm chim boà caâu, chim seû, chim uyeân öông. Neáu sinh trong loaøi ngoaøi thì gaëp phaûi vôï (hay choàng) phuï baïc, baø con toaøn vôùi nhöõng ngöôøi traùi yù. Söï daâm duïc coù quaû baùo xaáu xa nhö theá, neân ngaøy nay chuùng con chí thaønh caàu xin saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, chuùng con hoaëc quyeán ruõ theâ thieáp chieám ñoaït vôï con cuûa ngöôøi, hoaëc laøm oâ nhuïc ni coâ, phaù phaïm haïnh ngöôøi khaùc, böùc hieáp moät caùch voâ ñaïo, ñem taâm baát chaùnh xem ngoù laúng lô, noùi cöôøi bôõn côït, hoaëc ñieám nhuïc thanh danh gia toäc cuûa ngöôøi, hoaëc laøm nhô tieáng toát cuûa ngöôøi, hoaëc laøm haïnh baát tònh vôùi naêm haïng ngöôøi baùn nam baùn nöõ. Nhöõng toäi nhö theá thaät voâ löôïng voâ bieân, ngaøy nay chuùng con, ñeàu xin chí thaønh saùm hoái.

Nguyeän nhôø coâng ñöùc saùm hoái nhöõng toäi daâm duïc aáy, ñôøi ñôøi kieáp kieáp ñöôïc töï nhieân hoùa sinh, khoâng do baøo thai, ñöôïc thanh khieát saùng suûa, töôùng maïo quang minh, saùu caên toû roõ, thoâng minh lanh lôïi, hieåu roõ aân aùi laø cuøm xích boù buoäc, xeùt kyõ saùu traàn laø troø huyeãn hoùa, maø quyeát ñònh xa lìa caûnh naêm duïc, caû ñeán trong giaác moäng cuõng khoâng nghó ñieàu baát chaùnh, nhöõng ñieàu meâ hoaëc ôû trong ôû ngoaøi, khoâng theå ñoäng taâm.

Saùm hoái phaùt nguyeän roài, chuùng con xin ñem heát thaân maïng kính leã Tam baûo.

Chuùng con tröôùc ñaõ saùm hoái ba nghieäp aùc cuûa thaân, nay xin theo thöù lôùp saùm hoái boán nghieäp cuûa mieäng.

Trong kinh noùi: Nhöõng toäi nghieäp do mieäng gaây ra, thöôøng laøm chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaõ quyû chòu khoå voâ cuøng. Neáu ñaàu thai vaøo loaøi suùc sinh phaûi laøm thaân chim cuù, chim meøo, tieáng keâu ñaùng gheùt. Neáu ñöôïc sinh vaøo loaøi ngöôøi thì hôi mieäng hoâi thoái, noùi khoâng ai tin, coøn trong baø con quyeán thuoäc thöôøng xaûy baát hoøa, ñaùnh loän caõi laãn. Nghieäp cuûa mieäng ñaõ coù nhöõng aùc quaû nhö theá, neân ngaøy nay chuùng con chí thaønh quy y Tam baûo, caàu xin saùm hoái.

Chuùng con… töø voâ thæ ñeán nay, vì nghieäp aùc khaåu neân phaûi ôû trong boán neûo, saùu loaøi, taïo nhieàu toäi loãi, noùi naêng thoâ thaùo, lôøi leõ hung baïo

ngang taøng, khoâng bieát toân ty, ñoái vôùi keû thaân ngöôøi sô, keû sang ngöôøi heøn, hôi traùi yù mình, ñaõ noåi giaän hôøn la maéng. Maéng nhieác huûy nhuïc nhieàu ñieàu heøn haï xaáu xa, aùc ñoäc, khoâng chöøa ñieàu chi, khieán cho ngöôøi khaùc oâm haän suoát ñôøi khoâng queân, gaây hoïa keát thuø chaúng bao giôø döùt, laïi coøn oaùn thaùn trôøi ñaát, traùch moùc quyû thaàn, cheâ bai caùc baäc Thaùnh hieàn, vu oan ñieám nhuïc ngöôøi löông thieän. Nhöõng toäi nghieäp do aùc khaåu gaây ra nhö theá thaät voâ löôïng voâ bieân, ngaøy nay chuùng con ñieàu xin chí thaønh saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, vì nghieäp noùi doái, taïo ra bao nhieâu toäi loãi: trong yù mong caàu danh döï, lôïi döôõng giaáu gieám tình thöïc, doái traù ñuû ñieàu, trong taâm meâ muoäi, ngoaøi maët daïn daøy, chuyeän coù noùi khoâng, chuyeän khoâng noùi coù, thaáy noùi khoâng thaáy, khoâng thaáy noùi thaáy, nghe noùi khoâng nghe, khoâng nghe noùi nghe, bieát noùi khoâng bieát, khoâng bieát noùi bieát, laøm noùi khoâng laøm, khoâng laøm noùi laøm, khinh mieät Thaùnh hieàn, löôøng ñaûo doái hoaëc ngöôøi ñôøi, ñeán nhö cha con, vua toâi, hoï haøng, beø baïn maø noùi naêng gì cuõng khoâng khi naøo thaønh thöïc, khieán ngöôøi khaùc laàm nghe mình ñeán noãi phaûi tan nhaø maát nöôùc. Laïi coøn giaû troø yeâu thuaät, thöôøng töï khen mình, khoe mình ñaõ chöùng tôùi baäc Töù thieàn, Töù voâ saéc ñònh, An-na-baùt-na, möôøi saùu quaùn haïnh, chöùng baäc Tu-ñaø-hoaøn, ñeán baäc A-la-haùn, Bích-chi Phaät, baäc Baát thoaùi Boà-taùt vaø Trôøi, Roàng Quyû thaàn, thaàn gioù, thaàn ñaát ñeàu ñeán beân mình, laïi baøy troø laï meâ hoaëc loøng ngöôøi ñeå mong cung kính cuùng daâng, boán moùn caàn duøng. Nhöõng toäi nghieäp do voïng ngöõ gaây ra nhö theá, voâ löôïng voâ bieân, ngaøy nay chuùng con ñeàu xin chí thaønh saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, vì nghieäp noùi theâu deät (yû ngöõ) taïo ra bao nhieâu toäi loãi: duøng aâm töø hoa myõ, vaên chöông boùng baåy, xuyeân taïc söï sai laàm, trang söùc ñieàu traùi quaáy, kheùo ñaët nhöõng baûn ca haùt hình dung veû yeâu kieàu, moâ taû thoùi daâm oâ, khieán cho haïng trung löu, haï löu ñoäng taâm ñaõng taùnh, say ñaém töûu saéc khoâng theå töï giaùc. Hoaëc phoùng tuùng tö thuø, khoâng keå lôøi nghò baøn coâng chaùnh, daãu ngöôøi kia laø baäc trung thaàn, hieáu töû hay laø chí só, hieàn nhaân vaãn cöù laøm vaên theâu deät neân toäi, ñeå ngöôøi ñôøi sau tin cho laø thaät, khieán kia phaûi oâm haän döôùi cöûu tuyeàn khoâng bieát ñaâu bieän baïch.

Nhöõng toäi nghieäp do yû ngöõ gaây ra nhö theá, voâ löôïng voâ bieân, ngaøy nay chuùng con ñeàu xin chí thaønh saùm hoái.

Laïi töø voâ thæ ñeán nay, vì nghieäp noùi hai löôõi gaây ra bao nhieâu toäi loãi: khen tröôùc maët cheâ sau löng, xaûo traù traêm chieàu, tôùi ngöôøi kia noùi chuyeän ngöôøi naày, tôùi ngöôøi naày noùi chuyeän ngöôøi kia, chæ bieát lôïi mình,

khoâng nhìn laïi ñeán keû khaùc, gieøm sieåm ñeå ly giaùn vua toâi, vu oan huûy nhuïc ngöôøi löông thieän, ñeå cho vua toâi nghi kî nhau, cha con baát hoøa nhau, ñeå vôï choàng boû nhau, hoï haøng thaân thích xa nhau, laøm maát ôn thaày troø, döùt ñöôøng lui tôùi baïn beø, caû ñeán laøm cho hai nöôùc ñang giao haûo nhau phaûi huûy boû minh öôùc, maát hoøa khí, gaây söï oaùn thuø ñem binh ñaùnh nhau gieát haïi traêm hoï. Nghieäp noùi hai löôõi gaây ra toäi loãi voâ löôïng voâ bieân nhö theá, ngaøy nay chuùng con chí thaønh höôùng veà möôøi phöông chö Phaät, Toân phaùp, Thaùnh chuùng, ñeàu xin giaõi baøy caàu xin saùm hoái.

Nguyeän nhôø coâng ñöùc saùm hoái boán nghieäp aùc khaåu, ñôøi ñôøi kieáp kieáp ñöôïc ñaày ñuû taùm thöù aâm thanh, boán moùn bieän taøi, thöôøng noùi nhöõng lôøi hoøa hôïp lôïi ích, gioïng noùi thanh nhaõ ai cuõng muoán nghe, laïi ñöôïc hieåu roõ ngoân ngöõ chuùng sinh. Neáu coù noùi chi ñeàu ñöôïc thích hôïp caên cô, khieán cho ai nghe cuõng ñöôïc toû ngoä, nhaäp Thaùnh sieâu phaøm, môû phaùt tueä nhaõn.

Saùm hoái vaø phaùt nguyeän roài, xin ñem heát thaân maïng kính leã Tam

baûo.

Tröôùc ñaõ saùm hoái ba nghieäp aùc cuûa thaân, boán nghieäp aùc cuûa mieäng,

nay xin theo thöù lôùp saùm hoái nhöõng toäi chöôùng do saùu caên gaây ra.

Chuùng con… töø voâ thæ ñeán nay, maét vì hình saéc ôû ngoaøi laøm meâ hoaëc, ham thích nhöõng maøu ñen, vaøng, ñoû, tía, xanh, cuøng nhöõng ñoà chôi ñoà trang söùc quyù giaù, hoaëc thaáy töôùng maïo ñaøn oâng, ñaøn baø, cao, thaáp, traéng, ñen, cöû chæ yeâu kieàu dieãm leä maø khôûi ra nhöõng tö töôûng phi phaùp; hoaëc tai ham nghe tieáng hay nhö cung, thöông, ñaøn, saùo, ca haùt, troø veø, hoaëc nghe nhöõng gioïng thanh tao, lôøi aên tieáng noùi khoùc cöôøi cuûa ñaøn oâng, ñaøn baø maø khôûi ra nhöõng tö töôûng phi phaùp; hoaëc muõi thích ngöûi muøi thôm cuûa goã traàm, goã chieân-ñaøn, long naõo, xaï höông hay muøi thôm cuûa caây uaát kim, caây toâ hôïp maø khôûi ra nhöõng tö töôûng phi phaùp; hoaëc löôõi ham neám nhöõng vò ngon laønh, töôi toát, ngoït beùo, neân phaûi laáy maùu thòt chuùng sinh, ñeå nuoâi thaân töù ñaïi, vun queùn theâm coäi khoå, maø khôûi ra nhöõng tö töôûng phi phaùp, hoaëc thaân mình ham muoán söï loøe loeït, gaám, voùc, luïa laø, taát caû nhöõng thöù möôït dòu, y phuïc ñeïp ñeõ baèng baûy loaïi chaâu baùu, maø khôûi ra nhöõng tö töôûng phi phaùp, hoaëc yù hay loaïn töôûng neân gaëp ñaâu cuõng traùi phaùp. Bôûi saùu caên taïo toäi ra nghieäp voâ löôïng voâ bieân nhö theá, ngaøy nay chuùng con chí thaønh höôùng veà möôøi phöôngchö Phaät, Toân phaùp, Thaùnh chuùng ñeàu xin saùm hoái.

Nhôø coâng ñöùc saùm hoái toäi loãi do nhaõn caên gaây ra, chuùng con nguyeän maét naày thaáy suoát Phaùp thaân thanh tònh cuûa möôøi phöông chö Phaät, Boà-taùt, khoâng baèng söï sai bieät.

SOÁ 1910 - PHAÙP TÖØ BI THUÛY SAÙM, Quyeån Trung 775

Nhôø coâng ñöùc saùm hoái toäi loãi do nhó caên gaây ra, chuùng con nguyeän tai naày thöôøng ñöôïc nghe chaùnh phaùp cuûa möôøi phöông chö Phaät, Hieàn Thaùnh ñaõ noùi, vaø thöïc haønh ñuùng theo giaùo phaùp aáy.

Nhôø coâng ñöùc saùm hoái toäi loãi do tî caên gaây ra, chuùng con nguyeän muõi naày thöôøng ngöûi höông thôm nhaäp phaùp taùnh ôû coõi Höông Tích, xa lìa muøi hoâi thoái baát tòch cuûa sinh töû.

Nhôø coâng ñöùc saùm hoái toäi loãi do thieän caên gaây ra, chuùng con nguyeän löôõi naày thöôøng aên moùn aên Thieàn duyeät thöïc, Phaùp hyû thöïc, khoâng tham muøi maùu thòt cuûa chuùng sinh.

Nhôø coâng ñöùc saùm hoái toäi loãi do thaân caên gaây ra, chuùng con nguyeän thaân naày maëc ñöôïc aùo Nhö Lai, khoaùc giaùp nhaãn nhuïc, naèm giöôøng voâ uùy, ngoài toøa phaùp Khoâng.

Nhôø coâng ñöùc saùm hoái toäi loãi do yù caên gaây ra, chuùng con nguyeän yù naày thaønh töïu ñöôïc möôøi Löïc, thoâng suoát ñöôïc naêm minh, xeùt roõ lyù chaân khoâng bình ñaúng cuûa hai ñeá, theo trí tueä phöông tieän vaøo ñöôïc doøng nöôùc phaùp taùnh, nieäm nieäm saùng suoát, phaùt hieån phaùp Voâ sinh nhaãn cuûa Nhö Lai.

Phaùt nguyeän roài, xin ñem caû thaân maïng kính leã Thöôøng truï Tam

baûo.

■